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БИЛИШНИНГ МЕТАФОРИК ҲАМДА ЭМПИРИК УСУЛЛАРИ ҲАҚИДА
Махмараимова Шохиста Тухташевна
Термиз давлат университети
филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
Аннотация. Мақола метафора ва унинг билиш жараёнидаги ўрни тўғрисидаги
масаланинг муҳокамасига бағишланган. Билишнинг рационал ва эмпирик тури қаторида
метафорик билиш олимлар томонидан борлиқни англаш ва кўрувнинг алоҳида усули
сифатида эътироф қилинади. Эмпирик ибтидога эга бўлган метафора тил тизимида янги
(номинатив) бирликликнинг ҳосил бўлишига сабаб кўрсатади. Янги ном эса, ўз навбатида
оламни тушунишнинг ўзига хос механизмига ишора беради. Шунингдек, инсон руҳий
оламининг кўзгуси сифатида, тафаккур тарзига, фикрий шаклланишга даҳл қилади, оламни
идрок этишда яхлит манзарани ташкиллаштиришда фаол иштирок этади.
Калит сўзлар: метафора, эмпиризм, билиш, атов жараёнида метафоранинг ўрни,
метафора оламни категорияловчи усул сифатида.
О ПОЗНАНИИ МЕТАФОРИЧЕСКОМ И ЭМПИРИЧЕСКОМ
Махмараимова Шохиста Тухташевна
Термезский государственный университет
доктор философии по филологическим наукам (PhD)
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о роли метафоры в процессе
познания. На ряду с рациональным и эмпирическим, метафорическое познание признаётся
как способ видения, осознания окружающего мира. Имея эмпирическое начало, метафора
способствует структурированию нового в языковой системе. Номинация же, как продукт
речевой деятельности, указывает на механизм мышления, определяя всю понятийную
сферу концептуальной картины мира. Автором доказывается, что демонстрируя высокую
информативную ёмкость, аффективную насыщенность, метафора синтезирует
целостность, устанавливая связи между структурными компонентами, структурирует
мышление.
Ключевые слова: метафора, эмпиризм, познание, роль метафоры в номинативном
процессе, метафора как способ категоризации мира.
ABOUT METAPHORIC AND EMPIRICAL KNOWLEDGE
Makhmaraimova Shokhista Tuhtashevna
Termez State University
Doctor of Philosophy in Philological Sciences (PhD)
Abstract. The article discusses the role of metaphor in the process of cognition. Along with
rational and empirical, metaphorical knowledge is recognized as a way of seeing, understanding the
world around. Having an empirical beginning, the metaphor contributes to the structuring of the
new in the language system. The nomination, as a product of speech activity, indicates a mechanism
of thinking, defining the entire conceptual sphere of the conceptual picture of the world. The author
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proves that by demonstrating a high informative capacity, affective saturation, the metaphor
synthesizes integrity, establishing connections between structural components, structures thinking.
Key words: metaphor, empiricism, cognition, the role of metaphor in the nominative process,
metaphor as a way of categorizing the world.
Маълумки, сўнгги йилларда метафора тадқиқининг таянч нуқтаси
филологиядан (риторика, услубият, адабий танқидчилик) таафаккур, билиш ва
англаш жараёнлари, концептуал тизимни ўрганувчи соҳаларга кўчди[12].
Метафорани нейрон алоқаларнинг фаоллашув механизми (бош мия
фаолиятининг нейрофизиологик даражаси), идеал моҳият (мазмун)[17] сифатида
талқин қилиш унинг когнитив табиати ҳақидаги эҳтимолни илгари суриш имконини
беради. Айнан бош мия нейрофизиологик субстрати, ушбу когнитив характернинг
локуси1 ҳисобланади. Моҳиятга тааллуқли белгини ажратиб кўрсатиш баробарида,
метафора гносеологик мақсадларга йўл берувчи умумий билимларга ишора қилади;
инсоннинг инсонийлигини белгиловчи руҳий дунёси – “кўринмас олами”га алоқадор
бўлган белги англатувчи лексиканинг шаклланишига хизмат қилади [1].
Шелдон Коппнинг фикрича, билиш: рационал, эмпирик ва метафорик
турларга бўлинади[2]. Ваҳоланки, билишнинг метафизикаси идеализм ва теистик
қараш доирасида кечади, эмпиризмга йўлдош ҳисобланган ички билиш ҳиссиёти
(интуиция) эса муайян воқелик ёхуд ҳодисот тўғрисидаги муқаррар, ишончли
тасдиқда намоён бўлади[3]. Фанда Жак Адамар ва Альберт Эйнштейннинг
интуициянинг фаолиятида сўзлар эмас, аксинча, образлар кўмакка келиши ҳақидаги
қарашлари машҳур. Бинобарин, ёзилган ёхуд оғзаки ифода этилган сўзлар тафаккур
механизмида ўринга эга бўлмас экан, бунда фикрлашнинг психик элементи
сифатида исталган дамда қайта ифода этилувчи ва керагида муайян тушунчани
ифодалашда жамланувчи образлар бирламчи аҳамиятга эга бўлиб боради[4].
Лисондаги фикр ва туйғуларнинг ифодасини англатувчи ушбу, шаклланиш ва билиш
жараёнлари, ўз-ўзидан когнитив жараёнлар ҳисобланади[5]. Модомики,
[тушунча]/англанган тасаввур (perceptio) тасаввурга (repraesentatio) бўйсунаркан,
субъектга унинг ҳолатининг модификациясини намоён этувчи перцепция ҳиссий
билиш (sensatio); объектив перцепция эса билим ҳисобланади (cognitio). Билим ўз
моҳиятига кўра кўргазмали тасаввур ёхуд тушунчадир (intuitus vel conceptus)[6: 300].
Кўргазмали (намунавий) тасаввур бевосита предметга тегишли ва айни вақтда ягона
бўлади, тушунча эса предметга билвосита, аниқроғи, бир неча буюмларга тегишли
бўлган умумий белги орқали боғланган бўлади. Таъкидлаш керакки, категориялар ўз
ҳолича ашёларни ўз ичида ўрганишга изн беравермайди, ҳолбуки, ҳиссий
омилларсиз ҳар қандай предметдан (прелдметлиликдан) йироқ бўлган бу
категориялар ягона онгнинг субъектив шакллари бўлиб қолардилар. Тўғри, фикр
ҳиссиётнинг маҳсули эмас ҳамда фақат ҳиссиётдан иборат ҳам бўлмайди. Бироқ бу

1

Локус (лот. locus — ўрин, кўпликда - loci) генетикада: муайян геннинг генетик ёки цитологик хромосомалар
картасидаги жойлашув ўрнини англатади. Берилган жумлада локус – когнитив табиатнинг намоён бўлиш
кўлами, соҳаси маъносида.
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фикрий жараён ҳиссиётнинг аралашувисиз (ohne Beitritt) кечади, дегани ҳам эмас, негаки
фикр ҳиссиётсиз ўз объектига эга бўлмайди [6: 280].
Нутқни кузатиш, лисонни англаш, идрок этиш мумкинлигини яхши
биламиз[5]. Худди шу каби, метафора ҳам вербал ва новербал тушунчалар ўртасидаги
индикатор сифатида лисоний тизимда эмотив-баҳоловчи ўринни эгаллайди ва янги
моҳиятни яратади. Номинация эса нутқий фаолиятнинг маҳсули сифатида таафккур
механизмига ишора қилади ва олам концептуал манзарасининг тушунчавий
кўламини белгилайди. Бу жараён давомида интеллектуал механизмни бошқарувчи
ғоя ва образлар аниқ муқобиллик асосидаги номинацияни юзага келтиради.
Г.Н. Ягофарованинг аниқлашича, номинациянинг вужудга келишида
мотивация бирламчи аҳамият касб этади (бунда “мотив” – номлаш жараёнининг
асосини ташкил этувчи, шунингдек, реал воқеликнинг ҳодиса ва предметларини
номлаш актининг бош шарти) [7]. Бинобарин, оламни ҳис этаётган инсон уни билиб,
англаб, тушуниб, қайта талқин қилиб, тасвирлаб, ўзида янги оламларни тасаввур
этади[8], мотивация эса бу борадаги янги туйғу ва билимларнинг эътироф
этилишидир. Мотивация – зоҳирий ва ботиний оламларнинг ўзаро фаоллашуви,
ҳаракатга келиши. Метафора эса камчиликни тўлдирувчи[21] сифатида ўзида аниқ
ва мавҳум маънонинг уйғунлашувини ҳосил қилади ва шу орқали янги номни юзага
келтиради. Метафорага мурожаат нафақат камчиликни тўлғазиш (номсиз моҳиятни
аташ) сабабидан амалга ошади, шунчаки, инсон онгининг метафорик табиати ушбу
заруратни асослайди. Кўрув, англаш, мавжуд оламни тушуниб етиш, ўз навбатида,
ички оламнинг ҳиссий-образли табиати негизида ҳосил бўлувчи ҳукмни юзага
чиқаради. Объектни ўрганиш жараёнида метафора бизга белгилар, хусусият ва
муносабатлар тизимини қамраган ҳолда реал ва нореал моҳиятлар ўртасидаги
алоқани тушуниб етишга кўмаклашади.
Метафоралардаги ассоциатив характер улардаги образли тафаккур жараёнида
намоён бўлувчи репрезентацион-намойишкор табиатни англашга ёрдам беради.
Мазкур ассоциация реал воқеликдаги мотивация (қўзғалиш)нинг муайян
вазиятларида ўзаро тўқнаш келувчи: мавжуд ва айнан бўлмаган, ўтмиш ва келажак,
эзгулик ва ёвузлик ва б.ларнинг образли-намойишкор ифодасини акс эттиради.
Шунга кўра, метафора буюм ва ҳодисаларнинг асосий белгиларини
(константаларини) тегишли вазиятга мос тарзда бўрттиради ҳамда бирламчи қайта
ишлаб, атов жараёнига оператив равишда сингдиради. Ўхшатишни яратиш билан
бир вақтда метафора сўзнинг маъносида ифода топувчи когнитив, аффектив ҳамда
перцептив тажрибани намойиш этади[9]. Янги билим тўғрисидаги мушоҳадалар
илгаридан шаклланиб улгурган ҳамда когнитив жараёнда янги билимлар билан
бирга ассоциатив қайта ишланадиган билимлар эвазига амалга ошади[10]. Мазкур
амалиёт ҳис-туйғулар иштирокисиз кечмайди, ваҳоланки, метафоризация йўли
билан ҳосил бўлувчи образ бир вақтнинг ўзида ментал ва ҳиссий аспектларга таъсир
кўрсатади. Бинобарин, ҳаётий тарихнинг кванти сифатида[11] метафора, ҳаёт йўли
ички талқинининг ташқи шаклини намойиш этиш эвазига улкан ахборот ҳажми,
аффектив ранг-барангликни акс эттиради. Бу билан метафора яхлитликни
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синтезлайди, структур компонентлар ўртасидаги алоқани шакллантиради ва
пировардида, фикрий жараённи таркиб топтиради [11].
Метафоранинг атов жараёнидаги иштироки эмоционал-фаолиятий табиатга
эга номинативларни ҳосил қилади. Ҳолбуки, ҳиссиёт – стимулга нисбатан
таъсирланиш, инсон эҳтиёжлари фаол ҳолатининг психик акси, эҳтиёжни юзага
келтирувчи конкрет шакл (Рубинштейн), мотивланган умумий фаоллик, мақсадга
мувофиқ келувчи қатор хатти-ҳаракатлар (Леонтьев). Инсон ички олами манзарасини
тўлиқ ёхуд қисман акс эттирувчи метафора интерпретациянинг йўналишини
белгилайди: айни вақтда семантик компетенцияни ҳам рағбатлантиради Мабодо
инсонга ўз қалбининг туб-тубига чўккан орзуларини қутқариб олишга журъат етса
ва уни рўёбга чиқармоқ учун курашдан воз кечмасликка аҳд қилса, у одамни янги бир синов
кутиб туради: Муҳаббат! П.Коэльо, Алкимёгар.
Зеро, унинг кўпмаънолилиги коммуникатив актдан кўзланган: информатив
эҳтиёж ва ахборотни етказиш, прескрипция ва масъулиятни адо этишдек
мақсадларга жавоб бермайди[12].
Метафоранинг когнитив базаси манба соҳаси орқали шаклланувчи, аммо кам
тушунарли бўлган концептуал нишон соҳасига йўналувчи бир томонлама метафорик
проекция элементларидан таркиб топади: Ана шу руҳий бадарғалик давомида ўзимга
бир қанча муҳим хулосалар чиқариб олдим: биз у ёки бу ҳақиқатни аввал бошда уни
бутун қалбимиз билан рад қилганимиздан сўнг қабул қиламиз; ўз тақдирингдан
қочишнинг ҳеч ҳожати йўқ – барибир қочиб қутулолмайсан; Худонинг қаҳри қаттиқ,
аммо Унинг марҳамати ҳам чек-чегарасиз. П.Коэльо, Алкимёгар.
Эмпирик ибтидо билан шартланувчи метафора индивиднинг когнитив
оламидаги мавжуд ментал бирликларга ўзининг эмотив-ҳиссий белгисини қўяркан,
воқеликни категориялаштиришга хизмат қилади. Бунда одам ва олам ўртасидаги
алоқадорликдан ҳосил бўлувчи реал воқелик тўғрисидаги тажриба билимларнинг
базавий манбаси бўлиб ҳисобланади. Ҳолбуки, инсонга ўзидаги перцептив ва
моторик кўникмаси ёрдамида тажрибасида учрайдиган нисбатан мураккаб ва
тушунарсиз ҳодисотларни бир қадар содда, конкрет, осон англанувчи моҳиятлар
орқали тушуниб етиш хусусияти хос [13]. Бинобарин, метафоралар кўмагида инсон
онги ҳақиқатда таққослаб бўлмайдиган семантик концептларни ўзаро қиёслай олади.
(Э.Маккормак). Зотан, Дж. Лакоффга кўра, метафора бу - «мавҳум тушунчалар ва
абстракт фикрлашни тушунтиришнинг когнитив қуроли» («Metaphor is a cognitive
tool we use to comprehend abstract concepts and perform abstract reasoning»); «бир
моҳиятни иккинчиси орқали англаб етишнинг етакчи когнитив механизмларидан
бири» (сўзма-сўз: «The cognitive mechanism for such conceptualizations is conceptual
metaphor») [18; 20]. Метафора қиёсланаётган икки объект ўртасидаги ўхшаш ва
фарқли белгиларни илғаш санъатидир, бироқ бу жараён, сўзсизки, ҳиссий-эмотив
аспектнинг иштирокисиз кечмайди: Сиз ҳам олижаноб очкўзлик хасталигига
чалинган экансиз-да? М.Норбеков, Тентакнинг тажрибаси.
Н.Д.Арутюнованинг қайд этишича, амалдаги фикрий жараёнда интуитив қиёс
туйғуси катта аҳамиятга эга. Сенсор механизмларнинг ўзига хослиги ва психика
билан узвий боғлиқлиги инсонга қиёслаб бўлмайдиган моҳиятни таққосга тортиш,
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санаб бўлмайдиганларнинг эса, миқдорини ўлчаш имконини беради. Бироқ
метафорага бор-йўғи ўхшашликни ифода этиш шакли деб эмас, аксинча, тилдаги
ифодавийликни юзага чиқарувчи ҳодиса деб қараш тўғри бўлади [19]. Метафора
амалий нутқда талаб қилинувчи, гапнинг муҳим компонентлари ҳисобланган субъект
ва предикатнинг функциялари билан “қийин чиқишади” [12]. Таққослаймиз:
Широлжинлар қучоғи қайноқ ва сокин. Ч.Айтматов, Оқ кема (бу борада аниқ контурга
эга бўлмаган, нодискрет тушунчалар, масалан, тоғ, чорраҳа сингариларни тегишли
категорияларга мансуб қилувчи Ж.Лакоффнинг хулосасига қўшилиш ўринли бўлади
[14]). Бундай вазиятларда эмоционал соҳаларнинг концептлари корреляцияга
киришиб, ўзига хос структурага эга когнитив моделлар яраладики, унда муаллиф
тасаввуридаги олам феноменлари персонификацияланади: Мана, даладаги печак
гуллар, тўғри, улар ҳам ёввойи, шунга қарамай булар энг ақлли ва қувноқ гуллардир.
Ч.Айтматов, Оқ кема. Гап муаллиф (индивидуал) метафоралари ҳақида борганда,
жумладаги у ёки бу элементининг предикатив позициясини аниқлаш қийин кечади,
ҳолбуки А.Вежбицкая сингари тилшунослар метатектсдан бўлак предикатларнинг
мавжудлигига шубҳа билан қарайдилар. Бу фикрга биз ҳам тўлиқ қўшиламиз.
Бинобарин, ҳар бир предикат кимнингдир предикатидир: у предмет тўғрисидаги
шахсий мулоҳаза ва диктумни ўзида намоён этади[15]. Лекин бундан “метафора
хусусий ҳодиса экан” деган хато фикрга бориш нотўғри, чунки метафора, ҳарқанча
субъектив феъл-атворга эга бўлмасин, ким учундир яратилмайди. У на шахсий ва на
алоҳида олинган ижтимоий гуруҳга тегишли бўла олмайди[12].
Билиш механизми ҳисобланган концептуал метафорага атроф-олам ҳақидаги
қарашларни шакллантириш ва тушунтириш табиати хос, зеро, бутун жаҳон маданий
ҳамжамиятига алоқадор тажрибанинг фаоллашуви битта концептуал соҳадаги
билимларнинг иккинчи концептуал соҳа билимлари билан кесишуви орқали содир
бўлади: Ҳар замонанинг ўзига яраша фазилатлари ва ўзига хос қусурлари мавжуд.
Бу фоний дунё – имтиҳон дунёси экан, ҳар бир авлод бу имтиҳондан ўзига хос
тарзда ўтади. Т.Малик, Одамийлик мулки. Бу билан метафоризация негизидаги икки
концептуал домен – манба соҳаси (source domain) ва нишон соҳаси (target domain)нинг
структуравий билимлари ўртасидаги ўзаро алоқадорликни тушунтириш мумкин:
Иккинчи фарзанд — бу оиланинг виждони ва қалби. У жуда нозиктаъб ва тез хафа
бўлиб қолади. М.Норбеков, Тентакнинг тажрибаси.
Инсоннинг физик, маданий ҳамда моторик тажрибаси эвазига ориентацион
метафоралар инсоннинг фазодаги чизиқли ориентацияси асосида турли тушунчавий
ҳудудларни ҳосил қилади. У худди ана шу қудуқ ёнида чақнаб пайдо бўлгандай – эркак ва
аёлнинг бир-бирига аталган тоза ва бокира нигоҳлари қовушганда мўъжиза янглиғ дунёга
келади. П.Коэльо, Алкимёгар.
Тажрибага мувофиқ, инсон шу йўналишга тааллуқли айрим элементларни
яхлит умумийликка нисбат берган ҳолда дискрет бирлик сифатида ажрата
бошлайди. [16]. Уларни таснифларкан, категория, синф, миқдорини аниқлайди ва
улар тўғрисида мушоҳада қилади: Ишқ – порлоқ юлдуздир, башарият кўзининг нуру
зиёси шундан. Ишқ – товланиб турувчи гавҳардир – инсоният тожининг зийнати ва
баҳоси шундан. Ишқ – толеъ қуёшидир, қайғули диллар тиканзори ундан гулшан.
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Ишқ – балқиб турган тўлин ойдир, қоронғи кўнгиллар кечаси ундан равшан. Ишқ –
кенг денгиздир, ҳар тўлқини юз ақлу ҳуш кемасини ғарқ қилади. У баланд тоғдир, ҳар
чўққисининг ўткир қирраси минг зуҳд-тақво эгасининг бошини учиради. Ишқ –
куйдирувчи шуъладир, кўпгина жон ва кўнгилларни хашакдек ёқади. Иш – алангали
чақмоқдир, кўпгина жону дилларни ёлқини билан кул қилади. Ишқ – аждаҳодир, оламни
дамига тортмоқ нинг тилаги. Ишқ – қаҳрли подшоҳдир, олам аҳлини ёппасига
қирмоқ унинг мақсади, у ҳар қанча қон тўккани билан зерикмайди, у ҳар қанча
одамни қон қилса ҳам қониқмайди. Ишқ – яшиндир, ақлу дин хирмонини
куйдиради, у бўрондир, куйганларнинг кулини кўкка совуради. Ишқ – шунчалар
қайсарки, унинг олдида подшоҳ ҳам, гадо ҳам тенг, у шундай зулмкорки, унинг
қошида ифлос-фосиқ ҳам, покдил ошиқ ҳам бир... Дунё бозорининг ғавғоси ва дунёда
бор
ҳамма
нарсаларнинг
савдохонасидаги
шовқин-сурони
–
ишқ
туфайлидир....Алишер Навоий.
Замонавий фалсафада метафора билиш назариясининг икки: метафорани
билимларнинг кўриниши/шакли ва билишнинг йўли ёки усули сифатидаги аспекти
асосида ўрганилади [19]. Поль Рикёрнинг фикрича, метафорик жараён бу билиш,
тасаввур ва ҳис этишдир: сезгилар метафоранинг когнитив компонентига тегишли
ички бўлиниш хусусиятига эга структурани юзага чиқаради. Метафорик жараён
ушбу структуравий муқобиллик, қўшимча вазифалар эвазига тўлақонли ва конкрет
табиатга эга бўлиб боради. [17]. Зеро, Н.Д. Арутюнованинг хулосаларига кўра
метафорага: 1)белги англатувчи сўзлар предикат маъносининг метафоризацияси; 2)
метафорик кўчим жараёнида янги маъно (тушунча) ҳосил қилиш; 3) билиш воситаси
(қуроли) сифатидаги вазифа (гносеологик функция) [1] хосдир.
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